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Background and Objective: In today’s society, health is among the top 
priorities of every state. The importance of this concept can be observed 
in the economic, cultural and social potential of healthy human resources 
in each community. This article examines the components and indicators 
of health and also presents a conceptual model for it based on the supreme 
leader’s viewpoint. 
Method: Content analysis was utilized in this qualitative study to 
illuminate the concepts, indicators and components of health and wellness 
based the supreme leader's ideas. The sample included all health-related 
statements mentioned by Ayatollah Khamenei in his speeches delivered 
between March, 2001 and March, 2017. These data were retrieved from 
library categorizations. In this study, the ethical issues were all observed. 
Additionally, the authors declared no conflict of interests. 
Results: In total, 18 key health indicators were identified in the supreme 
leader’s speeches: national production, progress in work, scientific 
initiative, development and advancement, preservation of scientific 
discourse, speed of scientific progress, fulfillment of assigned tasks, risk 
taking, prioritizing, talent, cultural issues, proper treatment of patients, 
future-oriented vision, correct attitude, commercialization, education, 
sports and general health. 
Conclusion: According to the findings of the study, from the supreme 
leaders’ perspective, thre three main elements of health-related subjects 
are dynamism, self-sufficiency and globalization. Inspired by these 
statements, we can build a healthier society, which is economically 
stronger and has a higher level of public satisfaction. Following the 
supreme leader’s health-related guidelines can eventually lead to having a 
more powerful and self-sufficient country. 
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Background and Objective: In today’s society, health 
is among the top priorities of every state. The 
importance of this concept can be observed in the 
economic, cultural and social potential of healthy 
human resources in each community (1). Health is, in 
fact, the key to the future of a nation’s economic 
activities and social progress. The health of the 
community depends on observing health-related 
principles.   A  society  that  is  healthy  can  defend  its 
interests and obtain its necessary rights (2). 
In the constitution of the Islamic Republic of Iran, 
which is based on Islamic law, much emphasis has 
been placed on the issue of health. In the third, twenty 
first and forty-third principles of the constitution, 
emphasis has been placed on the need for health, the 
provision of health facilities, the treatment of diseases 
and the development of health services. The Qur'an and 
Sunnah also refer to the importance and impact of 
health in the worldly life and the afterlife (3). 
Islam's   health  system  is  a  comprehensive  plan  that 
begins  with  personal  health in the physical dimension 
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 (including body health and personal equipment) and 
mental health, and then entails the relationship with 
others. The teachings of Islam contain references to 
numerous health-related subjects which have to do with 
family, society, occupation, environment, housing, 
nutrition, economics, etc (4). Many narrations and 
anecdotes from Imams and religious leaders also 
indicate the emphasis of Islam on health (5) and 
observing the interests of the community on the basis 
of health standards (6). Islam is so sensitive toward 
health-related issues that maintaining health and 
sanitation is a part of faith (7). 
Method: The current qualitative research adopted an 
explicit/implicit principle-based content analysis 
procedure. The documents and texts related to the 
statements of the supreme leader from the years 2000 
to 2015, with the key words of health, formed the 
sample. By reviewing the available literature as well as 
document analysis, including reviewing articles and 
books related to the subject matter of the research, first 
hand documents, archives of official organizations, 
websites, etc., qualitative data collected based the 
statements of the supreme leader during the 
aforementioned years. Then, by reviewing and 
analyzing the texts, factors that should be considered in 
health clarification from the point of view of the 
supreme leader should be considered. In this study, 
data was extracted from existing resources and content 
analysis was simultaneously carried out. This process 
was followed until no new class of data was obtained. 
All texts related to key words were fully transcribed on 
paper. The extracted texts were then reviewed at 
several occasions and the semantic units were extracted 
and initial coding was done. After each codification, 
the researchers reviewed the codes and identified their 
strengths and weaknesses, hence reviewing what was 
to be considered in the subsequent coding. In summary, 
the overall process of doing research is that, in the first 
stage, books and theses related to health topics from 
the viewpoint of the supreme leader, articles related to 
the topic of research and analysis of documents related 
to health issues from the point of view of the supreme 
leader were collected and translated into text. In the 
second stage, health components that could be 
identified from the supreme leader’s statements were 
extracted and categorized. 
Results: Providing health and enjoying a healthy life is 
an indisputable right to citizenship, and one of the main 
characteristics of an ideal society is having a favorable 
health status (8). In examining the statements of the 
supreme leader, 56 semantic units were extracted. In 
the process of data analysis, including the extraction of 
concepts (or subclasses), components (or classes), and 
dimensions (or themes), 18 concepts (subclasses), 7 
categories (components) and 3 dimensions (themes) 
were extracted. The extracted dimensions entail 
dynamism (including two components of pragmatism 
and new thoughts), globalization (encompassing two 
components of the viewpoints and authority of action) 
and   self-sufficiency  (entailing  three  components  of 
motivation, management, and social issues). 
Conclusion: In total, through the establishment of 
connection between dimensions and components, a 
framework for illuminating health from the supreme 
leader’s viewpoint was identified. Inspired by these 
statements, we can build a healthier society, which is 
economically stronger and has a higher level of public 
satisfaction. Following the supreme leader’s health-
related guidelines can eventually lead to having a more 
powerful and self-sufficient country. Judging by what 
has been mentioned by the supreme leader, the health 
system in Iran is improving in the light of global 
standards. Taking particular measures can further 
enhance the quality of the health system in the country. 
The outcome of such measures can be even used for 
generating income. The health of the individual leads 
to the health of the community and the health of the 
community will bring about the growth and fertility of 
any society (9). Accordingly, and use of the Qur'anic 
guidelines has an important role in promoting the 
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 الملّخص  
 دولة كل أولويات من واحدة ىي اليوم رلتمعات يف والسالمة الصحة إن :خلفیة البحث وأهدافه
 القوى من ادلستمدة واالجتماعية والثقافية االقتصادية اإلمكانات رلال يف نتائجها اىل اإلشارة وميكن
 من ذلا مفاىيميا منوذجا أيضا وتقدم والسالمة الصحة ومؤشرات مكونات ادلقالة ىذه تتناول .العاملة
 .خامنئي اهلل آية مساحة اإلسالمية الثورة قائد نظر وجهة
 ومؤشرات مفاىيم مبّينا احملتوى حتليل وبطريقة نوعيا البحث ىذا أجري وقد :منهجیة البحث
 بيانات مجيع اإلحصائي اجملتمع ويشمل.اإلسالمية الثورة قائد آراء يف والسالمة الصحة ومكونات
 بيانات باستخدام تصنيفها مت واليت ،2336 إىل 2332 السنوات خالل خامنئي اهلل آية مساحة
 يشریوا مل ادلقالة مؤلفي فإن ىذا اىل واضافة البحث ىذا يف االخالقية ادلوارد مجيع مراعاة متت .ادلكتبة
 .ادلصاحل تضارب اىل
 ادلؤشرات يف رئيسيا مؤشرا 28 على احلصول مت اإلسالمية، الثورة قائد منظور ومن :كشوفاتال
 اخلطاب على احلفاظ والتقدم، التطوير العلمي، اإلبداع العمل، تقدم الوطين، اإلنتاج  :وىي الصحية
 التعامل الثقافية، القضايا ادلوىبة، األولوية، تعيني ادلخاطرة، ادلهمة، أداء العلمي، التقدم سرعة العلمي،
 .العامة والصحة الرياضة والرتبية، التعليم التسويق، السليم، ادلوقف النظر، بعد ادلريض، مع ادلناسب
 اإلسالمية، الثورة قائد نظر وجهة من الصحية العناصر مشلت البحث، نتائج إىل واستنادا :النتیجة
 وجعلها البيانات ىذه من مستوحاة .والعودلة الذايت واالكتفاء الدينامية وىي رئيسية عناصر ثالثة
 بلد بناء النهاية ويف رضاء اكثر والشعب اقتصاداً  واقوى صحة اكثر رلتمع بناء ميكن االعني نصب
 .األخرى الدول عن وغين ذاتيا ومكتفي مقتدر
 
 :التالي الترتیب على المقالة استناد يتم
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 النوعي البحث: اإلسالمیة الثورة قائد نظر وجهة من الصحي النظام مفهوم شرح
 المحتوى تحلیل على القائم
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 چکیذُ  
ٞبی ٞش حىٛٔتی  ثٟذاؿت ٚ ػالٔت دس خٛأـ أشٚصی خضء اِٚٛیتّذف: سبثقِ ٍ 
تٛاٖ ثٝ تٛاٖ التلبدی ٚ فشٍٞٙی ٚ اختٕبفی ثشآٔذٜ اص ٘یشٚی  اػت وٝ اص ٘تبیح آٖ ٔی
ٞبی ثٟذاؿت ٚ ػالٔت  ٞب ٚ ؿبخق ا٘ؼب٘ی ػبِٓ اؿبسٜ وشد. ایٗ ٔمبِٝ ثٝ ثشسػی ٔؤِفٝ
ی آٖ اص دیذٌبٜ ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی پشداختٝ  ٕٞچٙیٗ ثٝ ٔقشفی اٍِٛی ٔفٟٛٔی دسثبسٜٚ 
 اػت.
ٔٙؾٛس تجییٗ ٔفبٞیٓ،  كٛست ویفی ٚ ثب سٚؽ تحّیُ ٔحتٛا ثٝ ایٗ پظٚٞؾ ثٝ: کبر رٍش
ٞبی ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی كٛست  ٞبی ثٟذاؿت ٚ ػالٔت دس ا٘ذیـٝ ٞب ٚ ٔؤِفٝ ؿبخق
ای عی  اهلل خبٔٙٝ تٕبٔی ثیب٘بت حضشت آیتی آٔبسی ؿبُٔ  ٌشفتٝ اػت. خبٔقٝ
ؿذٜ ثٙذی  یی عجمٝ ٞبی وتبثخب٘ٝ اػت وٝ ثب اػتفبدٜ اص دادٜ 1395تب  1380ٞبی  ػبَ
ثشایٗ، ٘ٛیؼٙذٌبٖ  ی ٔٛاسد اخاللی سفبیت ؿذٜ اػت. فالٜٚ اػت. دس ایٗ پظٚٞؾ ٕٞٝ
 ا٘ذ. ٌٛ٘ٝ تضبد ٔٙبفقی ٌضاسؽ ٘ىشدٜ ٔمبِٝ ٞیچ
ؿبخق  18ٞبی ثٟذاؿت ٚ ػالٔت اص ٔٙؾش ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی  ؿبخلٝدس  ّب: یبفتِ
دػت آٔذٜ وٝ فجبست اػت اص: تِٛیذ ّٔی، پیـشٚی وبس، اثتىبس فّٕی، تٛػقٝ  وّیذی ثٝ
ٚ پیـشفت، حفؼ ٌفتٕبٖ فّٕی، ػشفت پیـشفت فّٕی، فُٕ ثٝ ٚؽبیف، خغشپزیشی، 
ٍ٘شی، ٍ٘شؽ  ثیٕبس، آیٙذٌٜزاسی، اػتقذاد، ٔؼبئُ فشٍٞٙی، ثشخٛسد ٔٙبػت ثب  اِٚٛیت
 ػبصی، آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ، ٚسصؽ ٚ ػالٔت ٍٕٞب٘ی. دسػت، تدبسی
ٞبی ثٟذاؿت ٚ ػالٔت اص ٔٙؾش ٔمبْ  ٞبی پظٚٞؾ، ٔؤِفٝ ثش اػبع یبفتٝگیزی:  ًتیجِ
ؿٛد. ثب  ٔقؾٓ سٞجشی، ػٝ فٙلش اكّی پٛیبیی، خٛدوفبیی ٚ خٟب٘ی ؿذٖ سا ؿبُٔ ٔی
ی ثٟذاؿت  تٛاٖ دس صٔیٙٝ ی وبس لشاس دادٖ آٟ٘ب ٔی ػشِٛحٝاِٟبْ ٌشفتٗ اص ایٗ ثیب٘بت ٚ 
تش، ٔشدٔی سضبیتٕٙذتش ٚ دس ٟ٘بیت وـٛسی  تش، التلبدی لٛی یی ػبِٓ ٚ ػالٔت خبٔقٝ
 ٘یبص اص دیٍش وـٛسٞب ػبخت. ٔمتذس ٚ خٛدوفب ٚ ثی
 :است صَرت ایي ثِ هقبلِ استٌبد
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یىی اص ٔؼبئُ ثؼیبس ٟٔٓ دس سٚاثظ اختٕبفی، سفبیت ٘ؾبفت ٚ 
ثٟذاؿت فٕٛٔی اػت. ا٘ؼبٖ ثب ٚسٚد ثٝ خٕـ ٚ خبٔقٝ ثبیذ 
 :رّجزی هعظن هقبم دیذگبُ اس سالهت ًظبم هفَْم تجییي
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ی ایٗ لٛا٘یٗ سفبیت  لٛا٘یٗ آٖ خبٔقٝ سا سفبیت وٙذ. اصخّٕٝ
ٔؼّٕبٖ ٞشٌض ٔٛاصیٗ ثٟذاؿتی ٞش فشد دس خبٔقٝ اػت. ا٘ؼبٖ 
یی چشویٗ ٚ یب وـٛسی  یی ثذٔٙؾش، ثذثٛ ٚ یب خبٔٝ ٘جبیذ چٟشٜ
دٖ دس ٘بٔشتت داؿتٝ ثبؿذ. دس احبدیث اػالٔی ثش آساػتٝ ثٛ
پیبٔجش اوشْ )ف(  ی ؿذٜ اػت.ٞب تأویذ ثؼیبس تٕبٔی فشكٝ
ی ا٘جؼبط ٚ سؿذ تٗ اػت وٝ یىی اص  فشٔٛد٘ذ: ػٝ چیض ٔبیٝ
فشٔبیٙذ: ثب آة )ٚ  ؿ( ٔیآٟ٘ب ثٛی خٛؽ اػت. أبْ فّی )
ی آصاس ٔشدْ  ٚؿٛ( ثٛٞبی ثذ سا ثشعشف ػبصیذ، وٝ ٔبیٝ ؿؼت
ٛد سػیذٌی )ٚ ٔشالجت( وٙیذ، صیشا اػت. ثٝ )ثذٖ ٚ ِجبع( خ
وٝ ٞش وغ ثب آ٘بٖ ثٙـیٙذ -خذای ثضسي ثٙذٌبٖ وثیفؾ سا 
داسد. ثٟذاؿت ٚ ػالٔت دس خٛأـ  دؿٕٗ ٔی -آیذ ثذؽ ٔی
ش حىٛٔتی اػت وٝ اص ٘تبیح آٖ ٞبی ٞ أشٚصی خضء اِٚٛیت
تٛاٖ ثٝ تٛاٖ التلبدی ٚ فشٍٞٙی ٚ اختٕبفی ثشآٔذٜ اص  ٔی
. ثٟذاؿت دس ٚالـ وّیذ (1)اؿبسٜ وشد  ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ػبِٓ
ٞبى  ٞبى التلبدى ٚ پیـشفت دسٞبى آیٙذٜ ثٝ سٚى فقبِیت
اختٕبفى یه ّٔت اػت ٚ ػالٔت خبٔقٝ دس ٌشٚ سفبیت اكَٛ 
تٛا٘ذ اص  یى وٝ ػبِٓ ٚ تٙذسػت ثبؿذ ٔى تى اػت. خبٔقٝثٟذاؿ
دػت آٚسد.  ٔٙبفـ خٛد دفبؿ وٙذ ٚ حمٛق الصْ خٛد سا ثٝ
ثٟذاؿت وٝ اص آٖ تقبسیف ٔختّفی ٚخٛد داسد، فجبست اػت اص 
وشدٖ فٕش ٚ  ٞب ٚ عٛال٘ى فّٓ ٚ ٞٙش پیـٍیشى اص ثیٕبسی
ؼتٝ ثٝ ثبالثشدٖ ػغح ػالٔت ٚ تٛا٘بیى ثـش؛ ػالٔت خبٔقٝ ٚاث
ته افشاد خبٔقٝ ػبِٓ ثبؿٙذ،  ػالٔت افشاد اػت ٚ اٌش ته
 ٚخٛد آٚسد. یی ػبِٓ ٚ تٛا٘ب ثٝ تٛاٖ دس ٔدٕٛؿ، خبٔقٝ ٔى
ایدبد وبُٔ تٙذسػتی »وّی فجبست اػت اص عٛس ثٟذاؿت ثٝ
ثذ٘ی، سٚا٘ی، اختٕبفی؛ ٘جٛد ٞش ٘ٛؿ ٘بتٛا٘ی خؼٕب٘ی؛ ٔجبسصٜ ثب 
ص٘ذٌی؛ اكالح ٔحیظ؛  ٌیش؛ ثبال ثشدٖ ػغح ٞبی ٕٞٝ ثیٕبسی
ػبصی ٔحیظ  وـف داسٚٞبی تبصٜ ثشای ٘بثٛدی أشام؛ پبن
ٞب ٚ ٔجبسصٜ ثب فٛأُ ٔضاحٓ تٕذٖ ٔب٘ٙذ  سٚػتبیی ٚ آِٛدٌی آة
  .(2)« ػش ٚ كذا، اصدحبْ ٚ غیشٜ
دس لبٖ٘ٛ اػبػى خٕٟٛسى اػالٔى ایشاٖ وٝ ثش اػبع لٛا٘یٗ 
ی ثٟذاؿت تأویذ ثؼیبسى  ٌزاسى ؿذٜ، ثش ٔؼئّٝ اػالٔى پبیٝ
ٚػْٛ لبٖ٘ٛ  ٟ٘ٓ ٚ چُٟٚ  ؿذٜ اػت. دس اكَٛ ػْٛ، ثیؼت
وشدٖ أىب٘بت  اػبػى ثش ضشٚست تأٔیٗ ثٟذاؿت ٚ فشاٞٓ
ٞب ٚ ثؼظ ٚ ٌؼتشؽ خذٔبت دسٔب٘ى  ثٟذاؿتى ٚ دسٔبٖ ثیٕبسی
ثشایٗ، لشآٖ ٚ ػّٙت ٘یض ثش إٞیت ٚ  فالٜٚتأویذ ؿذٜ اػت. 
ی فشاٚاٖ داسد  تأثیش ثٟذاؿت دس ص٘ذٌی د٘یٛی ٚ اخشٚی اؿبسٜ
ش ٚ ...( . أبْ كبدق )ؿ( فشٔٛد٘ذ: ٞش وغ ثٛی خٛؽ )فغ(3)
ؿٛد. أبْ  ٚ ٘یشٚی ادساوؾ لٛی ٔی وبس ثجشد، فمّؾ صیبد ثٝ
فشٔبیٙذ: خجشئیُ فشٚد آٔذ،  ثٝ ٘مُ اص پیبٔجش )ف( ٔی  وبؽٓ )ؿ(
٘یبٔذٜ ثٛد. ٌفتٓ: دٚػتٓ وٝ ػٝ سٚص ثشای ٔٗ ٚحی  دسحبِی
خجشئیُ! چٝ ؿذ وٝ دیش آٔذی؟ ٌفت: چٍٛ٘ٝ فشؿتٍبٖ ثش ؿٕب 
ص٘یذ ٚ الی اٍ٘ـتبٖ خٛد سا  فشٚد آیٙذ، ثب ایٙىٝ ٔؼٛان ٕ٘ی
 .(4)ؿٛییذ؟  ٕ٘ی
ٕٞچٙبٖ وٝ ثیبٖ ؿذ دس اػالْ ثش ٘ؾبْ ػالٔت ٚ ثٟذاؿت 
ؿٛد  جی وٝ دس ادأٝ ٔغشح ٔیتأویذ فشاٚا٘ی ؿذٜ اػت. ٔغبِ
ٔلبدیمی اص إٞیت ثٟذاؿت ٚ ػالٔت دس ٘ؾبْ اػالٔی اػت 
 ؿٛد:  ٔی ثیبٖوٝ ثٝ اختلبس 
 ثٌبگذاری ًظبم سالهت ٍ ثْذاضت ثز فطزت اًسبى:
خذاپشػتی، عّت خیش ٚ پبوی ٚ ثیضاسی اص ٘بپبوی  ؛خذاٚ٘ذ یىتب
يِن فَأَِقْم َوجْ »سا دس فغشت آدٔی ثٝ ٚدیقت ٟ٘بدٜ اػت.  َهَك لِلدِّ
پغ سٚى )ٚخٛد( خٛد سا »؛ «َحِنيفًا ِفْطَرَت اللَِّو الَّيِت َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها
ٌشایب٘ٝ، ساػت داس؛ )ٚ پیشٚى وٗ اص( ػشؿت اِٟى  ثٝ دیٗ، حك
وٝ )خذا( ٔشدْ سا ثش )اػبع( آٖ آفشیذ، وٝ ٞیچ تغییشى دس 
. لٛا٘یٗ ثٟذاؿتی اػالْ ثب ؽشافتی (4)« آفشیٙؾ اِٟى ٘یؼت
خبف عشاحی ٚ ثیبٖ ؿذٜ اػت تب ثب عجیقت ٚ فغشت ا٘ؼبٖ 
 . (1) ػبصٌبس ثبؿذ
دس اػالْ ارتجبط هسئَلیت ّوگبًی در اسالم ثب ثْذاضت: 
ی وبسٞب ثب تٛخٝ ثٝ فّؼفٝ ٚ ٞذف آفشیٙؾ ا٘ؼبٖ عشاحی  ٕٞٝ
َا َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَنَُّكْم إِلَْينَا »ی  ؿٛد ٚ چٖٛ ثٙب ثش آیٝ ٔی أََفَحِسْبُتْم أمنَّ
ایٓ ٚ  ایذ وٝ ٔب ؿٕب سا ثٝ فجث آفشیذٜ آیب پٙذاؿتٝ» «اَل تُ ْرَجُعونَ 
ٕٞٝ دس  ؛ آفشیٙؾ ثیٟٛدٜ ٘یؼت ٚ«خٛاٞیذ وشدثٝ ٔب سخٛؿ ٘
ی اػالٔی ٔؼئَٛ ٞؼتٙذ.  ثشاثش ٚؽبیف اِٟی، یىذیٍش ٚ خبٔقٝ
بط ٝ ٔقشٚف ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىش، أٛسی سا وٝ دس استجثخـی اص أش ث
پضؿىی ٚ . (1)ٌیشد  ٔیثب ػالٔت فشد ٚ خبٔقٝ اػت، دسثش
ٞبی ٚاثؼتٝ ثٝ آٖ وٝ أشٚصٜ خذٔبت ثٟذاؿتی سا ٘یض  حشفٝ
ی ا٘ؼب٘ی  ی خبٔقٝ دٞٙذ، اص ٘یبصٞبی اِٚیٝ عٛس ٚیظٜ ا٘دبْ ٔی ثٝ
اػت ٚ ثب ایٙىٝ اػالْ ٞذفی فشاتش اص تأٔیٗ ثخـی اص ٘یبص 
ی ثٟذاؿت، تغزیٝ ٚ ... ثٝ  خبٔقٝ داسد، ٔؼبئُ ثؼیبسی دس صٔیٙٝ
 آٔٛصد.  ا٘ؼبٖ ٔی
سفبیت تقذم هصلحت عوَهی ثز هٌبفع ضخصی: اصل 
ٞب ی صٔیٙٝ ی اػالٔی ٚ ایدبد آٔبدٌی دس ٕٞٝ ٔلّحت خبٔقٝ
ی ٔؼّٕب٘بٖ الصْ ٚ ٚاخت اػت. ایدبد أٙیت خب٘ی،  ثش ٕٞٝ
تشیٗ ٔلبِح  اختٕبفی ٚ ٕٞچٙیٗ ػالٔتی دس خبٔقٝ اص ٟٔٓ
ٔؼّٕب٘بٖ اػت ٚ تأثیش ثؼضایی دس سؿذ، آسأؾ ٚ سفبٜ فٕٛٔی 
ثش اػبع ایٗ ثیٙؾ ثبیذ ٞش خب ضشٚست ایدبة وشد دس  داسد.
ٌزاسی ؿٛد. پشثبستشیٗ ٚ ؿبیذ  أٛس ثٟذاؿتی ػشٔبیٝ
ٌزاسی، ٌؼتشؽ آٔٛصؽ ثٟذاؿت ٚ دا٘ؾ  تشیٗ ػشٔبیٝ خشج وٓ
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 ... :سٞجشی ٔقؾٓ ٔمبْ دیذٌبٜ اص ػالٔت ٘ؾبْ ٔفْٟٛ تجییٗ  78 -66: 1396(، 1)4ٕٞىبساٖ/ پظٚٞؾ دس دیٗ ٚ ػالٔت؛  ٚ خیشٌٛ
آٌبٞی اص اكَٛ ثٟذاؿت دس وٙبس دیٍش ٔؼبئُ ضشٚسی دیٙی ٚ 
 . (5)یبػی ٔغشح ؿٛد ػ
دٞذ  ٞبی دیٙی ٘ـبٖ ٔی ٍ٘بٞی ٌزسا ثٝ آٔٛصٜاصل تکلیف: 
وٝ ثخؾ صیبدی اص ٘ؾبْ آٔٛصؿی اػالْ دس لبِت احىبْ ؿشفی 
 ٘ٛؿ)ٚخٛة، اػتحجبة، حشٔت ٚ وشاٞت( ثیبٖ ؿذٜ اػت. ایٗ 
تىّیف ٔغشح  كٛست یه تٛا٘ذ ثشای فشد ٔؼّٕبٖ، ثٝ ثیبٖ، ٔی
ثذا٘ذ. ثٝ فجبستی دیٍش، لشاس  ّٔضْ ثبؿذ ٚ اٚ خٛد سا ثٝ سفبیت آٖ
ی  ی فجبدی ٔؼّٕبٖ، اٍ٘یضٜ دادٖ ٔؼبئُ ثٟذاؿتی دس ثش٘بٔٝ
وٙذ ٚ ایٗ دس حمیمت ٘ٛفی  الصْ سا ثشای اخشای آٖ ایدبد ٔی
  . (5)ضٕب٘ت اخشا اػت 
ی حفظ سالهتی ٍ رعبیت  تزیي اًگیشُ ایوبى ثشرگ
وشدٜ ٚ آٖ  یاػالْ ثش ثٟذاؿت ٚ ٘ؾبفت تأویذ فشاٚا٘ثْذاضت: 
  .(6)ی آٖ ٔقشفی وشدٜ اػت  سا ثخـی اص ایٕبٖ ٚ الصٔٝ
یی فـشاٌیش اػت وـٝ اص  ٘ؾبْ ثٟذاؿـتی اػـالْ، ثش٘بٔـٝ
خؼـٕی )ؿبُٔ ثٟذاؿت افضبی  ٞبیثٟذاؿت فـشدی دس ثُقـذ
ٌبٜ ثٝ  ؿٛد ٚ آٖ ثذٖ ٚ اثضاس ٚ ِٛاصْ فشدی( ٚ سٚا٘ی آغبص ٔی
ٞبی ثٟذاؿت  پشداصد ٚ ثب فٙٛاٖ استجبط فشد ثب دیٍشاٖ ٔی
یی، ٔحیظ، ٔؼىٗ، تغزیٝ، التلبدی  خب٘ٛادٌی، اختٕبفی، حشفٝ
. ٔمبْ (7)ٞبی فشاٚا٘ی دس دیٗ اػالْ یبفت  تٛاٖ آٔٛصٜ ٚ...، ٔی
ٔقؾٓ سٞجشی ٘یض ثب ٞٛؿٕٙذی ثٟذاؿت ٚ ػالٔت افشاد ٚ 
سٚ،  ا٘ی وشدٜ اػت. اصایٗخبٔقٝ سا ٔالحؾٝ؛ ٚ ثش آٖ تأویذ فشاٚ
دس ایٗ ٘ٛؿتٝ ضٕٗ عشح ٚ پظٚٞؾ ایٗ ٔٛضٛفبت؛ ٔجب٘ی ٚ 
اكَٛ ٚ لٛافذ ثٟذاؿت ٚ ػالٔتی اص ٔٙؾش ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی 
ٞذف اكّی ایٗ پظٚٞؾ تجییٗ ؿٛد.  تجییٗ ٚ ثشسػی ٔی
ٞبی ثٟذاؿت ٚ ػالٔت اص دیذٌبٜ ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی  ٔؤِفٝ
اِف(  ؿٛد: یبٖ ٔیث اػت وٝ دس لبِت اٞذاف فشفی ریُ
ٞبی تأثیشٌزاس دس ثٟذاؿت ٚ  ؿٙبػبیی ٚ اػتخشاج ٔؤِفٝ
ؿٙبػبیی ٚ اػتخشاج ، ة( ػالٔت اص دیذٌبٜ ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی
ٞبی ثٟذاؿت ٚ ػالٔت اص دیذٌبٜ فشٔب٘ذٞی  ٞب ٚ ؿبخق ٔؤِفٝ
ٞبی  تجییٗ ساٞىبسٞبی تقٕیك ٚ تشٚیح ٔؤِفٝوُ لٛا ٚ ج( 




ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ ٞذف پظٚٞؾ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ خذیذ ثٛدٖ 
ی ادثیبت ثٟذاؿت ٚ  ٔٛضٛؿ ٚ ٔـبسوت ٘ؾشی دس تٛػقٝ
ػالٔت، ثشای ایٗ پظٚٞؾ سٚیىشد ویفی ا٘تخبة ؿذ. سٚؽ 
پظٚٞؾ ویفی حبضش ساٞجشد تحّیُ ٔحتٛای لشاسدادی، ضٕٙی 
ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ٚ آؿىبس اػت. ٔؼتٙذات ٚ ٔتٖٛ ٔشثٛط ثٝ 
ٞبی وّیذی  ثب ٚاطٜ 1395تب ػبَ  1380سٞجشی اص ػبَ 
ی آٔبسی سا تـىیُ داد٘ذ. اص عشیك  ثٟذاؿت ٚ ػالٔت خبٔقٝ
یی )اػٙبدی( ؿبُٔ  ثشسػی ادثیبت ٔٛضٛؿ ٚ ٘یض سٚؽ وتبثخب٘ٝ
ٞبی ٔشتجظ ثب ٔٛضٛؿ پظٚٞؾ، اػٙبد ٚ  ثشسػی ٔمبالت ٚ وتبة
ٞبی سػٕی، تبسٕ٘بٞب ٚ ...؛  ٔذاسن دػت اَٚ، ثبیٍب٘ی ػبصٔبٖ
ٞبی  ٞبی ویفی اص خالَ ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی دس ػبَ دادٜ
یبدؿذٜ ٌشدآٚسی ؿذ. ػپغ ثب ثشسػی ٚ تحّیُ ٔتٖٛ فٛأّی 
وٝ ثبیذ دس تجییٗ ثٟذاؿت ٚ ػالٔت اص دیذٌبٜ ٔمبْ ٔقؾٓ 
 ٞب دادٜ سٞجشی ثٝ آٟ٘ب تٛخٝ ؿٛد، ثشسػی ؿذ. دس ایٗ پظٚٞؾ
عٛس ٕٞضٔبٖ  ٚ ثٝؿذ اػتخشاج  ٔٙبثـ ٔٛخٛدثب اػتفبدٜ اص 
یبفت وٝ  تحّیُ ٔحتٛا كٛست ٌشفت. ایٗ أش تب خبیی ادأٝ ٔی
ٞب حبكُ ٘ـذٜ ثٛد. تٕبْ ٔتٖٛ ٔشتجظ  ی خذیذی اص دادٜ عجمٝ
كٛست وبُٔ ثٝ سٚی وبغز ٔٙتمُ ؿذ.  ٞبی وّیذی ثٝ ثب ٚاطٜ
ػپغ ٔتٖٛ اػتخشاج ؿذٜ دس چٙذیٗ ٘ٛثت ثبصثیٙی ؿذ ٚ 
ٞب ا٘دبْ  ی دادٜ زاسی اِٚیٝٚاحذٞبی ٔقٙبیی اػتخشاج ٚ وذٌ
ؿذ. پظٚٞـٍشاٖ پغ اص ٞش وذٌزاسی، وذٞب سا ٘مذ ٚ ثشسػی ٚ 
وشد٘ذ ٚ ٔٛاسدی سا وٝ  ٘مبط ضقف ٚ لٛت آٟ٘ب سا ٔـخق ٔی
ؿذ دس رٞٗ ٔشٚس  ٞبی ثقذی ِحبػ ٔی ثبیذ دس وذٌزاسی
ثٝ ایٗ پظٚٞؾ  ا٘دبْ وّی عٛس خالكٝ، فشآیٙذ ثٝوشد٘ذ.  ٔی
ٞبی  ٘بٔٝ ٞب ٚ پبیبٖ ةوتب ی اَٚ كٛست اػت وٝ دس ٔشحّٝ
ثٟذاؿت ٚ ػالٔت اص دیذٌبٜ ٔمبْ ٔقؾٓ  ٔجبحث ثب ٔشتجظ
 تحّیُ ٚ پظٚٞؾ ٚ ثشسػی ٔٛضٛؿ ثب ٔشتجظ ٔمبالت، سٞجشی
ثٟذاؿت ٚ ػالٔت اص دیذٌبٜ ٔمبْ  ٔجبحث اػٙبد ٔشتجظ ثب
كٛست ٔتٗ دسآٔذ. دس  ٔقؾٓ سٞجشی ٌشدآٚسی ؿذ ٚ ثٝ
ثٟذاؿت ٚ  ٞبی ٔؤِفٝ بػبییؿٙ ٚ اػتخشاجثٝ ی دْٚ  ٔشحّٝ
 سٞجش ا٘مالةآٖ اص دیذٌبٜ  ثٙذی ٚ دػتٝ اثقبد ؿٙبػبیی ػالٔت،







ٚاحذ ٔقٙبیی اػتخشاج  56دس ثشسػی ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی، 
ٞب ٚ اػتخشاج ٔفبٞیٓ )یب صیشعجمٝ(،  ؿذ. دس سٚ٘ذ تحّیُ دادٜ
 7، ٔفْٟٛ 18ٔبیٝ(؛ تقذاد  )یب دسٖٚ ٔؤِفٝ )یب عجمٝ( ٚ اثقبد
ؿذٜ ؿبُٔ پٛیبیی )ثب  ثُقذ اػتخشاج ؿذ. اثقبد اػتخشاج 3عجمٝ ٚ 
ی  ٔؤِفٝ دٚؿذٖ )ثب  ٌشایی( خٟب٘ی ی ٘ٛا٘ذیـی ٚ فُٕ ٔؤِفٝ دٚ
ی ثباٍ٘یضٌی،  ٔؤِفٝ ػٝدیذٌبٜ ٚ التذاس فُٕ( ٚ خٛدوفبیی )ثب 
 ٔذیشیت ٚ ٔؼبئُ اختٕبفی( ثٛد. 
 ٞبی دادٜ ٔحتٛای تحّیُ اثقبد حبكُ اص اص یىیپَیبیی:  -1
ی  ثش ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی دسثبسٜ ٔشٚسی اص دػت آٔذٜ ثٝ
 ٚ« ٘ٛا٘ذیـی»ی  ٔؤِفٝ دٚثٛد وٝ « پٛیبیی»ثٟذاؿت ٚ ػالٔت، 
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 ٗ78 -66: 1396(، 1)4ٕٞىبساٖ/ پظٚٞؾ دس دیٗ ٚ ػالٔت؛ ٚ  خیشٌٛ ... :سٞجشی ٔقؾٓ ٔمبْ دیذٌبٜ اص ػالٔت ٘ؾبْ ٔفْٟٛ تجیی 
ٚ « تٛػقٝ ٚ پیـشفت»ایٗ ٔؤِفٝ ؿبُٔ ٔفبٞیٓ  ًَاًذیطی:
ی تٛػقٝ ٚ  دسثبسٜ ای اهلل خبٔٙٝ آیتحضشت اػت. « اثتىبس فّٕی»
ی ٔٗ ثٝ ٚصیش ٔحتشْ آٔٛصؽ فبِی  تٛكیٝ»فشٔبیٙذ:  پیـشفت ٔی
خلٛف، ایٗ اػت وٝ  ٚ ٚصیش ٔحتشْ ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ ثٝ
تٛا٘یذ  ی حشوت وُٙذ ثـٛد. ایٗ سا ٞشچٝ ٔی ٍ٘زاسیذ ایٗ چشخٝ
ی اثتىبس  دسثبسٜ«. تٛػقٝ ثذٞیذ ٚ تؼشیـ وٙیذ ٚ پیـشفت وٙیذ
اٌش ٔب دس كٙقت، وـبٚسصی، ٘فت، »ا٘ذ:  ی ٘یض چٙیٗ فشٔٛدٜفّٕ
ٞبی دیٍش، فٙلش فّٓ سا داخُ  ٘یشٚ، ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ ٚ دس ثخؾ
وٙیٓ ٚ فٙلش فّٓ ٚ اثتىبس فّٕی ٚ پیـشفت فّٕی ٚ حضٛس 
ّی اٚضبؿ فشق ٔی وٙذ؛ خٟؾ  دا٘ـٕٙذ، ٚاسد ٔقبدالت ؿذ، ثٝ و
 «.آیذ ٚخٛد ٔی ثٝ
، «آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ»ؿبُٔ ٔفبٞیٓ ایٗ ٔؤِفٝ  گزایی: عول
ی  ثٛد. ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی دسثبسٜ« ػالٔت ٍٕٞب٘ی»ٚ « ٚسصؽ»
دثؼتبٖ   ی ٞب سا اص دٚسٜ ثبیذ آٔٛصٜ»فشٔبیٙذ:  آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٔی
ثٝ وٛدوبٖ تقّیٓ داد؛ اِجتٝ ثب صثبٖ وٛدوی؛ ایٗ سا ثشای ٔثبَ 
ؿذٖ ایٗ ٔغّت وٝ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ  فشم وشدْ، ثشای سٚؿٗ
یه وـٛس اثش ثٍزاسد، وٝ اِجتٝ ثشای   ی تٛا٘ذ دس آیٙذٜ ذس ٔیچم
فشٔبیٙذ:  سٞجش ٔقؾٓ دس ٔٛسد ٚسصؽ ٔی«. ؿٕب ٞٓ سٚؿٗ اػت
یه وـٛس ٚ یه ّٔت، ثبیذ ػالٔت خؼٕب٘ی خٛدؽ سا تأٔیٗ »
ثٙب ثٝ «. وٙذ ٚ ٚسصؽ دس تحمك ایٗ ٔؼئّٝ خیّی ٟٔٓ اػت
ح وٙیذ؛ ٚسصؽ ٍٕٞب٘ی سا تشٚی»فشٔبیؾ ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی 
 «. ٚسصؽ ٍٕٞب٘ی، ػالٔت ٍٕٞب٘ی اػت
ٞبی  ثُقذ دْٚ حبكُ اص تحّیُ ٔحتٛای دادٜ ضذى: جْبًی -2
ی  دػت آٔذٜ اص ٔشٚسی ثش ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی دسثبسٜ ثٝ
ی  اػت وٝ دٚ ٔؤِفٝ« ؿذٖ خٟب٘ی»ثٟذاؿت ٚ ػالٔت 
 ؿٛد. سا ؿبُٔ ٔی« التذاس فّٕی»ٚ « دیذٌبٜ»
ٍ٘شؽ »، «ٍ٘شی آیٙذٜ»ُٔ ٔفبٞیٓ ایٗ ٔؤِفٝ ؿب دیذگبُ:
ی  اػت. ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی دسثبسٜ« ػبصی تدبسی»ٚ « دسػت
ٔٗ ا٘تؾبسْ ایٗ اػت وٝ ٔب پٙدبٜ ػبَ »فشٔبیٙذ:  ٍ٘شی ٔی آیٙذٜ
ٌٛیٓ دٜ ػبَ، پب٘ضدٜ ػبَ دیٍش( دس د٘یب ٚ دس ػغح  دیٍش )ٕ٘ی
فبِٓ، حشف اَٚ فّٕی سا ثض٘یٓ؛ یقٙی ٔشصٞبی فّٓ سا ٔب تقییٗ 
ٞب، تٛإ٘ٙذػبصی ٘یشٚی  تمٛیت ٟٔبست»اص ٘ؾش ایـبٖ «. یٓوٙ
ٞبی دسػت ٔذیشیتی ٚ ایدبد احؼبع أٙیت ٞٓ  وبس، ٍ٘شؽ
ٌزاساٖ ثبیذ دس دػتٛس وبس لشاس  ثشای وبسٌشاٖ ٚ ٞٓ ثشای ػشٔبیٝ
ػبصی  ی تدبسی ثشایٗ، سٞجش ٔقؾٓ دسثبسٜ فالٜٚ«. ٌیشد
ال ٌضاسؽ دادٜ وٝ حب-ثٙیبٖ  ٞبی دا٘ؾ سٚی ؿشوت»فشٔبیٙذ:  ٔی
ػبصی فّْٛ ٚ  حتٕبً ثبیذ تىیٝ ثـٛد؛ تدبسی -ؿذ ٚ خٛة ثٛد
ٞبی فّٓ ٚ فّٙبٚسی ٚ ٔب٘ٙذ ایٟٙب وبسٞبی ثؼیبس  ٞب، پبسن فّٙبٚسی
 «. الصْ ٚ خٛثی اػت
ٚ « حفؼ التذاس فّٕی»ایٗ ٔؤِفٝ ؿبُٔ ٔفبٞیٓ  اقتذار علوی:
ٔٗ »فشٔبیٙذ:  اػت. سٞجش ٔقؾٓ ٔی« ػشفت پیـشفت فّٕی»
ٞبی دا٘ـٍبٞی،  ٔدٕٛفٝ-ٞبی ٔشتجظ  شاس داسْ ٔدٕٛفٝاك
خلٛف ٕٞیٗ دػتٍبٜ ٔقبٚ٘ت فّٕی، وٝ  آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٚ ثٝ
حتٕبً دس ایٗ صٔیٙٝ، یقٙی حفؼ  -ؽبٞشاً أشٚص ٞٓ ایٙدب ٘یؼتٙذ
ثٙب ثٝ «. ایٗ ٌفتٕبٖ پیـشفت فّٕی، ثبیؼتی پبفـبسی وٙٙذ
ح د٘یب ػشفت پیـشفت فّٕی وـٛس ٔب دس ػغ»فشٔبیؾ ایـبٖ 
 «. ی اَٚ اػت، ٘ٝ دس ػغح ٔٙغمٝ دس دسخٝ
ٞبی  ثُقذ ػْٛ حبكُ اص تحّیُ ٔحتٛای دادٜخَدکفبیی:  -3
ی  دػت آٔذٜ اص ٔشٚسی ثش ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی دسثبسٜ ثٝ
ی  اػت وٝ ػٝ ٔؤِفٝ« خٛدوفبیی»ثٟذاؿت ٚ ػالٔت، 
 ٌیشد. سا دسثشٔی« ثباٍ٘یضٌی»ٚ « ٔؼبئُ اختٕبفی»، «ٔذیشیت»
، «فُٕ ثٝ ٚؽبیف»ایٗ ٔؤِفٝ ؿبُٔ ٔفبٞیٓ  یزیت:هذ
اػت. سٞجش ٔقؾٓ « اػتقذاد»ٚ  «ٌزاسی اِٚٛیت»، «خغشپزیشی»
ٞب  ٌیشی ٞب ٚ تلٕیٓ سیضی ریشثظ دس ثش٘بٔٝ  ٔؼئٛالٖ»فشٔبیٙذ:  ٔی
ثٍٙش٘ذ ٚ   ػخت  اص ٔـبغُ  یىی  فٙٛاٖ ثٝ  پشػتبسی  ؿغُ  ثبیذ ثٝ
ایـبٖ ٕٞچٙیٗ «. ٕ٘بیٙذ  فُٕ  پشػتبساٖ  خٛد دس لجبَ  ٚؽبیف  ثٝ
 ػالٔت، خضء  ی أّب ٔؼئّٝ»ٔبیٙذ: فش ثٙذی ٔی ی اِٚٛیت دسثبسٜ
ی  ٞبی اَٚ ٞش وـٛسی اػت، یقٙی اٌش ٔب دٚ ػٝ ٔؼئّٝ اِٚٛیت
یه سا ثخٛاٞیٓ وٙبس ٞٓ ثٍزاسیٓ، ثالؿه یىی اص آٟ٘ب   ی دسخٝ
 سٞجش ا٘مالة«. ػالٔت ٚ ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ اػت  ی ٔؼئّٝ
دس »فشٔبیٙذ:  ی اػتقذاد ٚ خغشپزیشی چٙیٗ ٔی دسثبسٜ
ٞبی د٘یب، فٙلش ایشا٘ی اص ٔتٛػظ  تشیٗ دا٘ـٍبٜ پیـشفتٝ
اػتقذادٞبیی وٝ دس آٖ دا٘ـٍبٜ ثٛدٜ، ػغحؾ ثبالتش اػت؛ 
یقٙی ٔتٛػظ اػتقذادِ ایشا٘ی اص ٔتٛػظ اػتقذاد خٟب٘ی، 
ٞبی خٛة ٚ ثذ وـٛسٞب ٚ خٛأـ  ٚیظٌی«. »ػغحؾ ثبالتش اػت
ٞبی غشة سا  ذ دس وٙبس ٞٓ ٔغبِقٝ وشد ٚ ثخـی اص پیـشفتسا ثبی
 «. دا٘ؼت ٖبی خغشپزیشی آ٘ ٘تیدٝ
« ٔؼبئُ فشٍٞٙی»ایٗ ٔؤِفٝ ؿبُٔ ٔفبٞیٓ  هسبئل اجتوبعی:
اػت. سٞجش ٔقؾٓ ا٘مالة « ثشخٛسد ٔٙبػت ثب ثیٕبس»ٚ 
ثش وبس خؼٕی،  فالٜٚ  دیٍش ٔـبغُ؛  پشػتبس ثشخالف»فشٔبیٙذ:  ٔی
ٔشثٛط   ٞبی ػختی  تٕبْ  خٛد ٚ تحُٕ  ٚ فٛاعف  ثب سفتبس، اخالق
  سا ثٝ  ػالٔتیاص ثیٕبسی،   ٘بؿی  ٚ ٔـىالت  ثشخٛسد ثب ثیٕبساٖ  ثٝ
ی ٔؼبئُ فشٍٞٙی  ایـبٖ دسثبسٜ«. وٙذ ٔی  ثیٕبس ٞذیٝ
ٌبٞی اٚلبت ٔـىالت فشٍٞٙی ٔٛخت ؿذٜ وٝ ٔٗ »فشٔبیٙذ:  ٔی
خبعش ٔؼبئُ فشٍٞٙی؛ یقٙی إٞیت ٔؼبئُ  ؿت خٛاثٓ ٘جشدٜ؛ ثٝ
 «.   خٛس اػت فشٍٞٙی ایٗ
پیـشٚی »ٚ « تِٛیذ ّٔی»ایٗ ٔؤِفٝ ؿبُٔ ٔفبٞیٓ  ثباًگیشگی:
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 ... :سٞجشی ٔقؾٓ ٔمبْ دیذٌبٜ اص ػالٔت ٘ؾبْ ٔفْٟٛ تجییٗ  78 -66: 1396(، 1)4ٚ ٕٞىبساٖ/ پظٚٞؾ دس دیٗ ٚ ػالٔت؛  خیشٌٛ
ی ایشا٘ی احتشاْ ٌزاؿت تب تِٛیذ  ثبیذ ثٝ وبس ایشا٘ی ٚ ػشٔبیٝ»
ثٙب ثٝ فشٔبیؾ «. پزیش ؿٛد أىبٖ ّٔی ثٝ ٔقٙبی حمیمی وّٕٝ
 ٔـّٛق ٚالقی ٕٞیٗ اػت وٝ ثجیٙٙذ وبس پیؾ»ایـبٖ 
   «.سٚد... ٔی
ٞب،  تجبعبت ثیٗ اثقبد ٚ ٔؤِفٝدس ٔدٕٛؿ، اص عشیك ثشلشاسی اس
چبسچٛثی ثشای تجییٗ ثٟذاؿت ٚ ػالٔت اص دیذٌبٜ ٔمبْ ٔقؾٓ 
ٞبی ویفی آٖ سٞجشی عشاحی ؿذٜ وٝ تحّیُ ٚ وذٌزاسی دادٜ
 آٔذٜ اػت:   1ی  دس خذَٚ ؿٕبسٜ
 
 ّبی کیفی کذگذاری دادُ. 1ل جذٍ
 













خلٛف ایٗ اػت وٝ ٍ٘زاسیذ ایٗ  ی ٔٗ ثٝ ٚصیش ٔحتشْ آٔٛصؽ فبِی ٚ ٚصیش ٔحتشْ ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ، ثٝ تٛكیٝ





ٞبی دیٍش، فٙلش فّٓ سا داخُ وٙیٓ  اٌش ٔب دس كٙقت، دس وـبٚسصی، دس ٘فت، دس ٘یشٚ، دس ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ ٚ دس ثخؾ
ّی اٚضبؿ  ٚ فٙلش فّٓ ٚ اثتىبس فّٕی ٚ پیـشفت فّٕی ٚ حضٛس دا٘ـٕٙذ، ٚاسد ٔقبدالت ؿذ، ثٝ وٙذ؛ خٟؾ  فشق ٔیو












ی دثؼتبٖ ثٝ وٛدوبٖ تقّیٓ داد؛ اِجتٝ ثب صثبٖ وٛدوی. ایٗ سا ثٝ فٙٛاٖ یه ٔثبَ فشم وشدْ  ٞب سا اص دٚسٜ ثبیذ آٔٛصٜ 
ی یه وـٛس اثش ثٍزاسد، وٝ اِجتٝ ثشای ؿٕب  تٛا٘ذ دس آیٙذٜ چمذس ٔیثشای سٚؿٗ ؿذٖ ایٗ ٔغّت وٝ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ 






































  ٔشثٛط ثٝ  ٞبی ػختی  تٕبْ  خٛد ٚ تحُٕ  ٚ فٛاعف  ثش وبس خؼٕی، ثب سفتبس، اخالق فالٜٚ  دیٍش ٔـبغُ  ثشخالفپشػتبس 





خبعش ٔؼبئُ فشٍٞٙی؛ یقٙی إٞیت ٔؼبئُ  ٌبٞی اٚلبت ٔـىالت فشٍٞٙی ٔٛخت ؿذٜ وٝ ٔٗ ؿت خٛاثٓ ٘جشدٜ؛ ثٝ
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  ثٍٙش٘ذ ٚ ثٝ  ػخت  اص ٔـبغُ  یىی  فٙٛاٖ ثٝ  پشػتبسی  ؿغُ  ٞب ثبیذ ثٝ ٌیشی ٞب ٚ تلٕیٓ سیضی ثش٘بٔٝریشثظ دس   الٖٔؼئٛ








ی یه سا ثخٛاٞیٓ  ی دسخٝ ٞبی اَٚ ٞش وـٛسی اػت، یقٙی اٌش ٔب دٚ ػٝ ٔؼئّٝ ی ػالٔت، خضء اِٚٛیت أّب ٔؼئّٝ




د٘یب، فٙلش ایشا٘ی اص ٔتٛػظ اػتقذادٞبیی وٝ دس آٖ دا٘ـٍبٜ ثٛدٜ، ػغحؾ ثبالتش اػت؛  ٞبی تشیٗ دا٘ـٍبٜ دس پیـشفتٝ





ی  ٞبی غشة سا ٘تیدٝ دس وٙبس ٞٓ ٔغبِقٝ وشد ٚ ثخـی اص پیـشفتٞبی خٛة ٚ ثذ وـٛسٞب ٚ خٛأـ سا ثبیذ  ٚیظٌی












ٞبی دسػت ٔذیشیتی ٚ ایدبد احؼبع أٙیت ٞٓ ثشای وبسٌشاٖ ٚ ٞٓ  ٞب، تٛإ٘ٙذػبصی ٘یشٚی وبس، ٍ٘شؽ تمٛیت ٟٔبست









ػبصی فّْٛ ٚ  حتٕبً ثبیذ تىیٝ ثـٛد؛ تدبسی -وٝ حبال ٌضاسؽ دادٜ ؿذ ٚ خٛة ثٛد-ثٙیبٖ  ٞبی دا٘ؾ سٚی ؿشوت







ٌٛیٓ دٜ ػبَ، پب٘ضدٜ ػبَ دیٍش( دس د٘یب ٚ دس ػغح فبِٓ، حشف اَٚ  ٔٗ ا٘تؾبسْ ایٗ اػت وٝ ٔب پٙدبٜ ػبَ دیٍش )ٕ٘ی











خلٛف ٕٞیٗ دػتٍبٜ ٔقبٚ٘ت  ٞبی دا٘ـٍبٞی، آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٚ ثٝ ٔدٕٛفٝ-ٞبی ٔشتجظ  ٔٗ اكشاس داسْ ٔدٕٛفٝ











 (16) ی اَٚ اػت، ٘ٝ دس ػغح ٔٙغمٝ. ػشفت پیـشفت فّٕی وـٛس ٔب دس ػغح د٘یب دس دسخٝ
 
ی  وٙٙذٜ ٞبی ویفی، چبسچٛة وّی تجییٗثش اػبع تحّیُ دادٜ
ی فٛأُ تأثیشٌزاس ثش  ٞبی ثٟذاؿت ٚ ػالٔت ؿبُٔ وّیٝ ٔؤِفٝ
ٔـخق ؿذ. اص دیذٌبٜ ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی ثٟذاؿت ٚ ػالٔت 
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تأٔیٗ ػالٔت ٚ ثشخٛسداسی اص ص٘ذٌی ػبِٓ ٚ داؿتٗ ٚضقیت 
ٞبی  ػالٔت ٔغّٛة اص حمٛق ٔؼّٓ ؿٟشٚ٘ذی ٚ اص ؿبخلٝ
تأٔیٗ ایٗ حك  وٝ ؛آیذ حؼبة ٔی آَ ثٝ ایذٜ  ی اكّی خبٔقٝ
ٔٙذی ٚ  تشدیذ دِٚت اػت. ٕٞچٙیٗ ثٟشٜ ؿٟشٚ٘ذی اص ٚؽبیف ثی
ٞب ٚ دػتیبثی ثٝ  ٔب٘ذٖ اص ثیٕبسی ٔت ٚ ٔلٖٛ ثشخٛسداسی اص ػال
آیذ وٝ  ٞبی ثٟذاؿتی، یىی اص حمٛق ا٘ؼب٘ی ثٝ ؿٕبس ٔی ٔشالجت
ٞبی  ٞبی ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ ٚ لشاسداد دس ثؼیبسی اص لغقٙبٔٝ
دس  1. وٙفشا٘غ إٌٓبتب(17)تأویذ ؿذٜ اػت  إِّّی ثش آٖ ثیٗ
ٔت دس سػب٘ی ػال یىی اص ٘مبط فغف دس خذٔبت ،1978ػبَ 
ؿٛد. دس ایٗ وٙفشا٘غ وٝ ثیـتش وـٛسٞبی  د٘یب ٔحؼٛة ٔی
د٘یب دس آٖ حضٛس داؿتٙذ، تأویذ ثش ا٘دبْ الذأبت پیـٍیشی 
ٞبی تأٔیٗ ػالٔت تقییٗ  تشیٗ ساٜ لجُ اص دسٔبٖ یىی اص ٟٔٓ
 چٟبسٞبی اِٚیٝ ثش اػبع  ؿذ. ثش ٕٞیٗ اػبع، ٘ؾبْ ٔشالجت
ثخـی، ٔـبسوت ٔشدٔی ٚ  سوٗ اػبػی فذاِت، ٕٞىبسی ثیٗ
اػتفبدٜ اص تىِٙٛٛطی ٔٙبػت ؿىُ ٌشفت. دس چٙذ ػبَ ٌزؿتٝ 
دس ایشاٖ ٔٛخت تٛخٝ ٞش چٝ  ٘یض ػیش تحٛالت ػالٔت دس د٘یب ٚ
ٞبی اختٕبفی ؿذٜ اػت. ٔـىالتی ٘ؾیش  ثیـتش ثٝ ٔمِٛٝ
ی ٔب  ٕٞٝثیىبسی، فمش، افتیبد ٚ سفتبسٞبی پشخغش آ٘مذس ثشای 
ٞب دس  ػبص اػت وٝ ٌبٞی اص ٔؤثش ثٛدٖ ٔذاخّٝ ّٕٔٛع ٚ ٔـىُ
                                                          
1) Agmata Conferance 
كٛست سٚصٔشٜ ثب ٔجبحث  فالٜٚ ثٝ ؿٛیٓ؛ ثٝ ٔمبثُ آٟ٘ب ٔأیٛع ٔی
ی دا٘ؾ لجّی ٔب لشاس  ؿٛیٓ وٝ دس حیغٝ سٚ ٔی خذیذی سٚثٝ
٘ذاسد، ِٚی اٌش ثخٛاٞیٓ ثشای ػالٔت خبٔقٝ الذاْ ٔؤثشی ا٘دبْ 
ٞبی اكّی آٖ، الذأبتٕبٖ ٌزسا ٚ ٝ دٞیٓ، ثذٖٚ تٛخٝ ثٝ سیـ
ٞب اػت وٝ ثٝ  ٔٛلتی خٛاٞذ ثٛد. ػبصٔبٖ ثٟذاؿت خٟب٘ی ػبَ
وٙذ ٚ حتی دس اٞذاف  فٛأُ اختٕبفی ٔؤثش ثش ػالٔت تٛخٝ ٔی
ی ػْٛ وٝ ایشاٖ ٘یض آٖ سا أضب وشدٜ، ثٝ ایٗ  ی ٞضاسٜ تٛػقٝ
ٔؼئّٝ اؿبسٜ ؿذٜ اػت، ِٚی دس وـٛس ٔب ٞٙٛص ثٝ ایٗ ٔؼئّٝ 
تشیٗ فبُٔ ٔؤثش ثش  ٝ وبفی ٘ـذٜ اػت. دس حمیمت ٟٔٓتٛخ
دسكذ   50ػالٔت دس خٛأـ، فٛأُ اختٕبفی اػت وٝ ػٟٓ آٖ 
دسكذ، فٛأُ  15اص وُ فٛأُ اػت. طٖ ٚ فٛأُ ثیِٛٛطیه 
دسكذ  10دسكذ ٚ فٛأُ سفتبس فشدی ٚ اختٕبفی  25پضؿىی 
ُٔ دسكذ ؿب 25دس ایٗ صٔیٙٝ ٘مؾ داس٘ذ. ثٝ ثیبٖ دیٍش حذٚد 
داسد. ایٗ  استجبط ٔؼتمیٓ ٔٛاسدی اػت وٝ ثب ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ
سیضاٖ وـٛس سا ثشای حُ  ٔؼئّٝ ضشٚست تٛخٝ ٔؼئٛالٖ ٚ ثش٘بٔٝ
ٔقضالت اختٕبفی ٚ ا٘دبْ تحمیمبت دس ایٗ صٔیٙٝ ٘ـبٖ 
ٞبی  دسآٔذ، دػتشػی ثٝ خذٔبت پضؿىی، ٟٔبست دٞذ. ٔی
ٛاد ٚ پضؿىی، سٚ٘ذ سؿذ وٛدوبٖ، أٙیت غزایی، ٔؼىٗ، ػ
فّت  سٚ٘ذ وٝ ثٝ ؿٕبس ٔی اؿتغبَ اصخّٕٝ فٛأُ اختٕبفی ثٝ
ؿذٖ، تأثیش آٟ٘ب  ٌؼتشدٌی ایٗ فٛأُ، ثبیذ لجُ اص اخشا ٚ ٟ٘بیی
ثش ػالٔت اسصیبثی ؿٛد تب چٙب٘چٝ ٞش فبُٔ ٘مؾ ٔخشثی داسد، 
ٞبی سفتبسی ٘یض ثش ػالٔت  ثؼیبسی اص فبُٔ .وٙبس ٌزاؿتٝ ؿٛد
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 ٗ78 -66: 1396(، 1)4ٕٞىبساٖ/ پظٚٞؾ دس دیٗ ٚ ػالٔت؛ ٚ  خیشٌٛ ... :سٞجشی ٔقؾٓ ٔمبْ دیذٌبٜ اص ػالٔت ٘ؾبْ ٔفْٟٛ تجیی 
پزیشی فْٕٛ ٔشدْ ٚ ػغح دا٘ؾ ٚ  سػْٛ ثٛٔی، ٔیضاٖ ٔـبسوت
دسكذ ػغح  50وٓ  ثٝ فجبست دیٍش دػت .آٌبٞی آٟ٘ب اػت
عٛس ٔؼتمیٓ، ثٝ سفتبس ٚ ثبٚس ٚ ٘ٛؿ ٍ٘بٜ ٔشدْ  ػالٔت خبٔقٝ ثٝ
ی ثٟذاؿت ٚ ػالٔت ٚاثؼتٝ اػت. یه سفتبس پشخغش ٚ  ثٝ ٔمِٛٝ
، یه ثبٚس اؿتجبٜ ٚ ٘بكٛاة یب تّمی ٘بكحیح اص غیشثٟذاؿتی
ؿذت  تٛا٘ذ ػالٔت ٚ ثٟذاؿت خبٔقٝ سا ثٝ ٔؼبئُ ثٟذاؿتی ٔی
ثٝ ٔخبعشٜ ثیٙذاصد یب الذأبت اسصؿٕٙذ ٚ ٔؤثش ٔذیشیت ثٟذاؿتی 
دس پظٚٞـی ثب ثشسػی  .(18)٘تیدٝ ٚ فمیٓ وٙذ  خبٔقٝ سا ثی
ی اعٟبس دس لبِت آیبت ٚ  ٞبی پیبٔجشاٖ ٚ ائٕٝوشیٓ ٚ تٛكیٝ لشآٖ
احبدیث ٚ ػیشٜ، ثش ضشٚست ٚ إٞیت ٔٛضٛؿ ػالٔتی، ثٟذاؿت 
ٚ تأثیش آٖ دس ص٘ذٌی د٘یٛی ٚ اُخشٚی اؿبسٜ ؿذٜ اػت. ثش ایٗ 
دس ٔجب٘ی ثٟذاؿت اػالٔی، سفبیت ٚ حفؼ ػالٔتی اص  اػبع
ٔلبِح فٕٛٔی ٘ؾبْ اختٕبفی ٚ ثخـی اص ٔؼئِٛیت ٍٕٞب٘ی 
اؽ ایٕبٖ ٚ  تشیٗ خبػتٍبٜ ٚ اٍ٘یضٜ ؿٛد وٝ ثضسيؿٕشدٜ ٔی
دس ٘ؾبْ ثٟذاؿت ٚ ػالٔت  سٚ خبٔقیت داسد. فغشت اػت؛ اص ایٗ
ٖ ثٝ ٞبی اِٟی ثشای سػیذ ٔٙذی ا٘ؼبٖ اص ٘قٕت اػالْ، ثٟشٜ
تىبُٔ ٚ خـٙٛدی خذاٚ٘ذ ضشٚسی ٚ ٔٛاؽجت ٚ پیـٍیشی اص 
یی وٝ ثشای سػیذٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞب ٚاخت اػت؛ ثٝ ٞب ٚ آِٛدٌی آػیت
ی  ایٗ ضشٚست دس اثقبد خؼٕب٘ی ٚ ٔقٙٛی ـ دس ػٝ حیغٝ
ؿٙبختی، سفتبسی ٚ فبعفی ـ ٘ؾبٔی ٔذّٖٚ ٚ اكَٛ ٚ لٛافذی 
دٞذ ٚ د ٔیثشای حفؼ ػالٔتی ا٘ؼبٖ ٚ سػتٍبسی اٚ پیـٟٙب
ٌیشی تب سػیذٖ ثٝ سٚص  اؽ سا اص آغبص ؿىُ ی ص٘ذٌی ثش٘بٔٝ
سػتبخیض، دس اثقبد ٔختّف فشدی ـ اختٕبفی، دس لبِت ٚؽبیفی 
ٔثُ سفبیت ثٟذاؿت تغزیٝ ٚ ػالٔتی خؼٕی، سٚحی ٚ خٙؼی 
. (3)دٞذ ی ثـشی لشاس ٔی وٙذ ٚ دس اختیبس خبٔقٝ تٙؾیٓ ٔی
ی ثٟذاؿت ٚ ػالٔت دس آیبت لشآٖ وشیٓ،  پظٚٞـٍشی دس ٔمبِٝ
ثٝ ٘تبیدی اص ایٗ لجیُ دػت یبفت وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٘ؾش 
ی ثٟذاؿت ٚ  دس صٔیٙٝ ٘ؾشاٖ دس لشآٖ وشیٓ آیبت ثؼیبسی كبحت
تٛاٖ دػتٛسٞبی ثٟذاؿتی ریُ سا اص  ػالٔت ٚخٛد داسد وٝ ٔی
آٟ٘ب اػتٙجبط وشد: سفبیت پیـٍیشی، تحشیٓ پّیذٞب، حالَ وشدٖ 
یی، حفؼ خبٖ، ٔقشفی اٍِٛ،  پبویضٌی، افتذاَ دس سفتبس تغزیٝ
حفؼ آساػتٍی، خٌّٛیشی اص آِٛدٌی ٔحیظ أبوٗ ٚ آة، ٘ؾبست 
ثٟذاؿتی، خّت سضبیت خذاٚ٘ذ اص عشیك دٚسی ثش سفبیت اكَٛ 
ٞبی خؼٕی ٚ سٚا٘ی، تٛخٝ ثٝ ثٟذاؿت فشدی، تٛخٝ ثٝ  اص آالیؾ




ی  دس آیبت لشآٖ وشیٓ ثٝ تٕبْ ٔؼبئُ حیبتی اصخّٕٝ ٔؼئّٝ
ثٟذاؿت ٚ ػالٔت فٙبیت خبكی ؿذٜ اػت. اػتٙبد ٚ اػتفبدٜ اص 
سٕٞٙٛدٞبی لشآ٘ی ٘مؾ ٔؤثشی دس پیـشفت فشًٞٙ ػالٔت ٚ 
ی  ٞبی پظٚٞؾ ثش پبیٝ ثش اػبع یبفتٝ. (19)ثٟذاؿت خبٔقٝ داسد 
٘ؾبْ، چبسچٛة  سٞجشی ٞبی دیذٌبٜ ٚ ثیب٘بت ٔضبٔیٗ تحّیُ
ثٟذاؿت ٚ ػالٔت اص ٔٙؾش ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی، ی  وٙٙذٜ تجییٗ
ؿذٖ سا ؿبُٔ  ػٝ فٙلش اكّی پٛیبیی، خٛدوفبیی ٚ خٟب٘ی
 ؿٛد:  ٔی
 ٌٝشایی  ی ٘ٛا٘ذیـی ٚ فُٕ پٛیبیی ؿبُٔ دٚ ٔؤِف
ؿٛد وٝ ٘ٛا٘ذیـی ثٝ آٖ دػتٝ اص ٔٛضٛفبتی  ٔی
سٚص ثٛدٖ  ؿٛد وٝ ثٝ ٘ٛآٚسی، ٌؼتشؽ ٚ ثٝ ٔشثٛط ٔی
ثٟذاؿت ٚ ػالٔت ثیٙدبٔذ ٚ ؿبُٔ تٛػقٝ ٚ پیـشفت 
ٌشایی ثیبٍ٘ش إٞیت  ٚ اثتىبس فّٕی اػت؛ ٚ فُٕ
كٛست  ٞبی فّٕی ثٝ ٞب ٚ دا٘ؼتٝ سػب٘ذٖ آٔٛصٜ ٘تیدٝ ثٝ
ٞبی آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ، ٚسصؽ ٚ  فّٕی اػت وٝ ٔمِٛٝ
 ٌیشد. ػالٔت ٍٕٞب٘ی سا دس ثش ٔی
 ٝی ٔذیشیت، ٔؼبئُ  خٛدوفبیی ؿبُٔ ػٝ ٔؤِف
ثٝ ط ٔشثٛاختٕبفی ٚ ثباٍ٘یضٌی اػت وٝ ٔذیشیت 
ی آ٘بٖ ثشای ٞب ؽتالاٖ ٚ ٔذیشف ؽبیف خبٚ
ُ ؿٛد ٚ فٕ ٔیا٘ذسوبساٖ ٚ خبٔقٝ  صی دػتٕ٘ٙذػباتٛ
سا ٌزاسی، خغشپزیشی ٚ اػتقذاد  ثٝ ٚؽبیف، اِٚٛیت
د. ٔؼبئُ اختٕبفی ثٝ ثبصخٛسد اختٕبفی ٌیش ٔیدسثش
داسد ٚ ؿبُٔ اؿبسٜ أٛس فشٍٞٙی ٚ اختٕبفی دس خبٔقٝ 
ٚ  ؛ثشخٛسد ٔٙبػت ثب ثیٕبس ٚ ٔؼبئُ فشٍٞٙی اػت
ثباٍ٘یضٌی ثٝ اِضاْ ٚخٛد اٍ٘یضٜ ٚ ٞذف دس ٘یُ ثٝ 
ٞبی لبثُ  داسد وٝ اص ٔؤِفٝ اؿبسٜ تٛػقٝ ٚ پیـشفت
تٛخٝ ثٟذاؿت ٚ ػالٔت اػت ٚ تِٛیذ ّٔی ٚ پیـشٚی 
 د.ٌیش ٔیدسثشوبس سا 
 ی التذاس فّٕی ٚ دیذٌبٜ  ؿذٖ ؿبُٔ دٚ ٔؤِفٝ خٟب٘ی
ٞبیی سا  اػت وٝ التذاس فّٕی آٖ دػتٝ اص ٚیظٌی
ٞبی فّٕی ٔذیشاٖ  ٞب ٚ دٚسٜ ؿٛد وٝ آٔٛصؽ ؿبُٔ ٔی
اؿت ٚ ػالٔت سا دس ثش ی ثٟذ ا٘ذسوبساٖ حٛصٜ ٚ دػت
ٌیشد. التذاس فّٕی ٘یض اص ٔٙؾش ایـبٖ داسای دٚ  ٔی
ّٔی ٚ ػشفت پیـشفت فّٕی  ی حفؼ التذاس ٔؤِفٝ
دیذٌبٜ آٖ دػتٝ اص ٔٛضٛفبتی سا  ی ِفٝاػت ٚ ٔؤ
ٍ٘شؽ وّی ٚ اٞذاف ایٗ ٞب،  ؿٛد وٝ ػیبػت ؿبُٔ ٔی
ٍ٘شی، ٍ٘شؽ  ؿبُٔ آیٙذٜ ٌٚیشد  ٔیحٛصٜ سا دسثش
 ؿٛد. ػبصی ٔی یدسػت ٚ تدبس
ی وبس لشاس دادٖ آٟ٘ب  ثب اِٟبْ ٌشفتٗ اص ایٗ ثیب٘بت ٚ ػشِٛحٝ
تش،  یی ػبِٓ ی ثٟذاؿت ٚ ػالٔت خبٔقٝ تٛاٖ دس صٔیٙٝ ٔی
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 ... :سٞجشی ٔقؾٓ ٔمبْ دیذٌبٜ اص ػالٔت ٘ؾبْ ٔفْٟٛ تجییٗ  78 -66: 1396(، 1)4ٚ ٕٞىبساٖ/ پظٚٞؾ دس دیٗ ٚ ػالٔت؛  خیشٌٛ
٘یبص اص دیٍش وـٛسٞب ػبخت. ثب تٛخٝ ثٝ  ٚ خٛدوفب ٚ ثی
مالة، ٘ؾبْ ػالٔت ٚ ثٟذاؿت وـٛس ٞبی سٞجش ٔقؾٓ ا٘ فشٔبیؾ
ٔب دس ػغح خٟب٘ی سٚ ثٝ پیـشفت ٚ ثٟجٛد اػت ٚ ثب تذاثیش 
ٞبی آٖ  تٛاٖ ثٟذاؿت سا استمبء داد ٚ حتی اص یبفتٝ خبف ٔی
ثشای دسآٔذصایی ٘یض اػتفبدٜ وشد. ػالٔت فشد ثٝ ػالٔت اختٕبؿ 
ؿٛد ٚ ػالٔت اختٕبؿ ٔٛخت سؿذ ٚ ثبسٚسی ٞش  ٔٙدش ٔی
تشیٗ  سٚ، ٔٛضٛؿ ػالٔتی اص ٟٔٓ اصایٗ اٞذ ؿذ.یی خٛ خبٔقٝ
ٞبی ٘ؾبْ خٕٟٛسی اػالٔی اػت ٚ ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی  اِٚٛیت
ٚسصؽ ٍٕٞب٘ی سا تشٚیح وٙیذ؛ ٚسصؽ »فشٔبیذ:  دس ایٗ ثبسٜ ٔی
؛ وٝ إٞیت ػالٔت فٕٛٔی «ٍٕٞب٘ی، ػالٔت ٍٕٞب٘ی اػت






تٛاٖ ارفبٖ وشد پظٚٞؾ حبضش دس ٘ٛؿ خٛد پظٚٞـی ٘ٛآٚسا٘ٝ  ٔی
تٛا٘ذ صیشثٙبی ا٘دبْ  ی ثٟذاؿت ٚ ػالٔت اػت وٝ ٔی دس حٛصٜ
ٞبی دیٍشی دس ایٗ صٔیٙٝ ؿٛد. اص عشفی، ثبٚخٛد تالؽ  پظٚٞؾ
ٚافش پظٚٞـٍشاٖ أىبٖ دػتشػی ثٝ تٕبٔی اػٙبد ٚ ٔٙبثـ ٔٛخٛد 
سٚ،  ی ٔیؼش ٘جٛد. اصایٗی ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجش دس صٔیٙٝ
ی ٚػیقی اص ادثیبت  پظٚٞـٍشاٖ تب حذ أىبٖ ثٝ ثشسػی ٌؼتشٜ
ٞب ٚ ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی  فّٕی ٔشتجظ ثب فشٔبیؾ
ٞبی  ی ٌضاسٜ ا٘ذ. ٕٞچٙیٗ ثب دس ٘ؾش داؿتٗ ایٙىٝ ثش پبیٝ پشداختٝ
تٛاٖ  حىٕی یب لضبیبی ٔؼتخشج دس پظٚٞؾ ویفی ٔی
ٞبی آتی  ٗ وشد. ثشای پظٚٞؾٞبیی ساٞجشدی تذٚی فشضیٝ
 ٞبیی وّٕی ثب ٞذف آصٖٔٛ ایٗ ؿٛد پظٚٞؾ پیـٟٙبد ٔی






دا٘ٙذ اص تٕبٔی ٔتخللبٖ ٚ  پظٚٞـٍشاٖ ثش خٛد الصْ ٔی
ا٘ذ ٚ  ٘ؾشا٘ی وٝ دس ا٘دبْ ایٗ پظٚٞؾ ٔـبسوت داؿتٝ كبحت
ی افشادی وٝ دس أش ثبصٍ٘شی ٚ اكالح وذٞب  ٕٞچٙیٗ اص ٕٞٝ
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